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lending  will  change.  How  is  all  of  this  relevant  to  geography?  One  immediate 
impact  is  the  loss  of  employment  in  the  financial  services  sector;  of  course 
subsequently across the whole economy, however, the  immediate concentrated 
impact of financial  jobs losses is critical1. They are critical because it  is these jobs 
that have  fuelled much urban expansion, and  in particular  the growth of  ‘world 
cities’.  To  take  the  case of  London,  the entire  loss of manufacturing  jobs  in  the 




For policy makers,  and  citizens  alike, one question might be: what will  take  the 
place of financial services, or at least fill some of the growth that will be needed? 
For the last decade there has been much discussion, and not a little hype, about 
the  role  of  the  cultural  and  creative  industries  (CCI).  As  poster  children  of  the 
‘new  economy’  or  the  ‘knowledge  economy’  they  both  ‘look  good’,  as  well  as 
delivering growth2. It’s not all style though, a recent EU report highlights the fact 
that  the  CCI  grew  12%  more  than  the  general  economy  in  1999‐2003;  its  value 
added  grew  by  19%;  and,  in  2002‐4  employment  grew  by  1.8%;  the  creative 
industries  employed  more  persons  in  EU  than  the  combined  total  of  the  car 
industry,  the  chemical  industry  and  the  gas  and  electricity  industries 















industries’  they  certainly  look  like  one.  So,  perhaps  the  cultural  and  creative 










of argument here  turns on  the  ‘fact’  that  the CCI are based upon consumption, 
and  hence  will  always  be  subject  to  fluctuation  in  consumer  spending  (unlike 
housing, or banking, or manufacture…). Moreover,  in a  throwback  to Maslow’s 
hierarchy  (Maslow,  1943),  the  idea  is  that we’ll  buy  food before  the next CD or 
DVD. Thus we have an argument how the CCI can never be a proper industry, and 
that it will always be dependent on the ‘real economy’; so,  it  is not an argument 
for  economic  growth  or  sustainability.  The  expectation  is  thus  that  the  cultural 
economy’s  star  will  fall  and  burn  in  the  next  few  months.  There  is  another 
possibility, perhaps the CCI has developed a new relationship with the economy, 




A  second dimension of  this old  logic  is  that  the CCI  are divided  into  two:  those 
wholly  commercial,  and  those  publicly  supported.  The  latter  will  of  course  be 
subject to the vagaries of public spending; and, given the massive diversion of the 
public  purse  into propping up  the banks,  this means  that  the  rest  of  the public 





integrated  via  the  CCI  through  sponsorship  and  donations,  as  well  as  effective 
cross‐subsidies.  It may be  that  such  a  relationship  plunges  the  sector  into  even 















life,  or  sclerotic  institutions,  investment  in  new  ideas,  risk  is  in  favour;  as  is 
creativity. Depression,  so  the argument goes,  is good  for  culture. This has been 
coupled  by  many  to  a  Keynesianism  of  investing  in  public  works,  or  sunk 




In  the  case  of  London,  commentators  have pointed out  that  the  2012 Olympics 
was  a  fortunate  one  for  London  in  that  the  investment  will  have  a  Keynesian 
impact; moreover,  as  the  commitment  is non‐negotiable  it will mean  that  it will 
happen  (other  priorities  would  otherwise  have  been  sure  to  derail  such 
investments). However, as positive, in theory, that these arguments are they are a 
little  light  on  detail,  and  fudge  the  temporal  and  spatial  disruptions  that  will 
inevitably flow from them. The underlying assumption of creative destruction is a 
little  contradictory,  a  bit  like  Kuhn’s  normal  science,  it  assumes  a  ‘business  as 











note  their  rise  and  growth,  but  we  have  failed  to  understand  them  and  their 
changing relationship to economy and society. To be sure a number of years ago 
the  cultural  economy  was  small,  and  relatively  insignificant.  However,  as  we 
noted above, this is no longer the case. It is the case that growth has come from 
the  increasing  relative  and  absolute monies  that  people  have  spent  on  cultural 
activities;  but,  this  has  also  generated  important  transformations.  Back  in  the 
early  1990’s  researchers  were  beginning  to  pick  this  up;  they  termed  it  the 
culturalisation of the economy (often discussed as happening hand in hand with 
the economisation of culture) (Lash and Urry, 1993, Scott, 2000). On reflection it 








the  product  easily.  Moreover,  throughout  the  last  50  years  we  have  seen  the 
commodification and materialisation of cultural consumption, we might say along 
the  lines  that Gershuny  (Gershuny  and Miles,  1983)  pointed out  in  his  prescient 
account  of  the  self‐service  economy,  whereby  we  require  more  manufactured 
goods to self‐consume services and, I would add, cultural goods. So, the cultural 








being made  visible  in  the  current  recession.  One  of  these,  the  one  that  I  have 










task  ahead  may  not  be  simply  re‐building  the  economy,  but  also  our 
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